Problema „Culte-Secte" Biserica Evanghelică din Sibiu

# 1 iunie 1988 <br> Ministerul de Interne <br> Inspectoratul Județean Sibiu 

## Notă

## către Ministerul de Interne, Departamentul Securităţii Statului, Direcţia I

Documentul conține detalii cu privire la vizita efectuată în România de Joachim Heubach, episcop al Bisericii Lutherane din Schauburg-Lippe. Sunt menționate persoanele cu care acesta s-a întâlnit și subiectul discuțiilor, itinerariul, locurile şi obiectivele vizitate.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8684, vol. 6, f.125-130)

MTIISTERUL DE IHTERIIE INSPECTORATUL JUDETEAN SIBIU

- SECURITATE$\mathrm{Mr} \cdot 132 / \mathrm{BVM} / 00 / 3330 / 01.06 .88$

STRICT SECRBT
Exemplar nre

Catre, $\frac{25.11 .1925}{\text { RF6. }}$

MIIISTERUL DE INTERIU DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI DIRECTIA I

Raportăm caz in perioada $15-24 \mathrm{mai} 1988$ a efectuat o vizită oficială in România, cu aprobarea Departamentulai Cuktelor, prof. dr. JOACHIM HEUBACH, episcop al Bisericii evanghelice luterane din Schauburg -Lippe, cu sediul la Btakeburg - R.P.G•, membru al Consiliului central al Bisericilor evanghelice luterane din R.P.Ggimpreună cu sotia.

Oaspeţii au călătorit cu autoturismul propriu gi eu fost cazaţi la camera de oaspe抽 a episcopiei evanghelice din Sibin.

Programul vizitei a cuprins intilniri si convorbiri cu episcopul ALBERT KLEIN, cu membrii Consistoriului superior al bisericii evanghelice, ai Centrului eparhial Sibiu, cu decanii districtelor bisericegti Sibiu, Mediag, Alba si Sighisoara, cadrele didactice si studentii Institutuzui teologic protestant din Sibiu, precum gif cu preoti evan ghelici si membri ai presbiteriflor comunitătilor evanghelice vizitate , respectiv: Mediag, Agnita, Cisnădie gi Dîrlos, judeţul Sibiu; Tîrnăveni ģi Băgaciu, judeţul lureg.

Atit la Sibiu cit gi la Agnita si Dirlos oaspetele a oficiat slujbe religioase sau a timut predici in cadrul acestora.

In ziua de 20 mai a.c., episcopul JOACHIM 椎UBACH a făcut o deplasare cu avionul la Bucureşti unde l-a vizitat pe prim-preotul GUNIER AMBROSI, de a cărui spitalizare se ocupase indeaproape in R.P.G. gi a fost primit pentru convorbiri la Ambasada R.P.G.e

Din numeroasele informatif pe care le detinem despre cel in cauză, obtinute atît cu prilejul vizitelor sale anterioare in fara noastră cit gi prin sursele care l-au contactat in străinătate, rezultînd că se situează constant pe poziţii favorabile României, manifestate chiar public in diferite im prejurări, am urmărit prin măsurile informativ-operative in treprinse (cu prilejul actualei vizite atit supravegherea emisarului străin cit si influenteres lui pozitiva prin sur sele "DUMBRAVA", "BREBAN; "SAMOILA" gi "GRAMA", instruite ou sarcini speciale in acest caz.

Din sinteza datelor datolitz si informatiilor obtinute pe parcursul vizitei episcopului JOACHIM HEUBACH in zona noastră de comptenţă, au rezultat următoarele aspecte de interes operativ:

Vizita a avut un caracter mixt, atit de informare cu privire la situatia actuala gi problemele Bisericii evanghelice C.A. din R.S. România in contextul accentuării fenomenului emigrationist in rindul enieriatior si deserventilor cultuluip cit gi de slujire directa si schimb de experienta in probleme teologice doctrinare $3 i$ aplicative.

In discutiile purtate cu conducerea si deserventii cultului evanghelic pe parcursul vizitei, oaspetele a manifestat interes, in principal, pentru cubosşterea urmatoarelor probleme:

- situatia bisericii evanghelice CA din R,S.România in condițille emigrării continue a multor preoti gi, in context, modul in care sint solutionate greutar tile crescinde in păstorirea comunitătilor bisericesti cauzate de lipsa de preoti, in special in districtul bisericesc Mediag, precum gi a celor aflate in diaspord in districtul Sighisoara;
- problemele legate de deservirea mai multor comunităti bisericegti de un singur preot - aspecte organizatorace, greutăți, eficienţa etc.;
- situaţia inviţămintului teologic protestant - profilul acestuia, dotarea cu material didactic din surse propril gi din străinătate, probleme financiare, schimburi de studenti si cadre didactice cu institutii specializate din R.F.G. In acest context, oaspe-
tele a anuntat aă DIETMAR SCHMIDTMAMN, doctorand la Facultatea de teologie a Universitătii din Munster R.P.G. intenţionează să studieze in toamna anului 1988 in diferite arhive ale statului român si sle $\mathrm{B}_{1}-$ sericii evanghelice, in vederea elaborării tezei sale de doctorat, sens in care va solicita aprobarrile necesare prin Ambasada R.S.R. din Bonn.
Vom urmări prin sursele noastre cu posibilită̧í pregătirea gi desfăşurarea acestei acţiuni pentru luarea măsurilor de prevenție gi influenţă corespunză toare, raportind pe parcurs aspectele de interes operativ.
- evolutyia din cursul anului 1987 a demersurilor legate de retrageree din functie a episcopului ALBERT KLEIN, oaspetele exprimindu-gi satisfactia că in final a fost aleasă soluţia rămînerii in continuare in functie a acestuia.
La toate aceste probleme i s-au dat oaspetelui răspun suri corespunzătoare care au fost de natură să-i creeze o imegine realy, nedeformata cu privire la situaţia prezenta a populaţiei de nationalitate germană ofi a bisericii evanghelice din tara noas tră gif să-i consolideze pozitia favorabilă komâniei, fapt concretizat in declaratia de principiu fưcuta la sfirgitul vizitei, in cadrul căreia a dat asigurări că atît el însugi cît gi conducerea bisericii evanghelice din R.P.G. vor rămîne loiali fată de F.S.Remânia gi mi se vor amesteca in problemele interne ale tării si ale bisericii evanghelice. Th gulyt

In discutiile cu preotif gi membrii presbiteriilor din localităţile vizitate, episcopul JOACHLM HEUBACH a avut o pozi tie realista, explicind situaఫ̧ia difidlă existentă in prezent pe piaţa fortei de munc袋 din R.F.G., inclusiv pentru preotif, combătînd ideea că emigrarea populatiei germane din România ar fi un "act de alungare " gi pledind pentru rămînerèa in continuare pe acest teritoriu gi păstrarea traditiilor multiseculare din controlul prin mijloace To a unor reactii in urma discutyiilor respective, a rezultat că interlocutorii au receptionat cu atenţie afirmatiile oaspetelui vest-german, cărora funcția pe care acesta - detine le-a conferit un grad sporit de credibilitate.

Uniie au apreciat chiar că episcopul vest-germen "a gocat deserventili cultului "prin faptul că a fost aga de dur" in modul

In cadrul convorbirilor pe care le－a avat cu episcopul ALBERT KLEIN，oaspetele si－a exprimat ingrijorarea cu privire la faptul că Biserica evanghelică din România este vizitată de preoti de orisine română stabiliti in R．F．G．unde sint cunoscuţi cu pozitie nefavorabila si care，arogîndu－gi atribute de reprezen． tare a unor organisme bisericeşti din R．P．G．，incearcă să resta－ bilească sau să anelioreze pe cont propriu relaţille ou biserica de aici．S－a referit in mod concret la vizitele efectuate in primăvara acestui an in România de preţil PRANCHY KURT ，pregedin－ tele＂Hilfskommiteului＂si PAULINI MIGHAEL，fost prim－preot la Medias，stabilit in R．F．G．in amul 1984，despre care episcopul HEUBACH cunoaste faptul ca incearcă să fie recunoscut de Biserica evanghelică din Westialia，cu sediul la Bielefeld，ca un fel de ＂agent de legătură＂cu biserica din ţară．

Episcopul $\operatorname{ABUBACH}$ a dorit să cunosscă pozitia conduce－ rii Biserice evanghelice din România faţă de asemenea contacte gif acţiuni gi dacă mu există pericolul instaurării pe această cale， in timp，a unor structuri paralele de relaţii，pe ling\％cele oficiale，pozitive cu organismele bisericesti finstituţionalizate din R．P．G．

Episcopul ALBERT KLEIN a detaliat demersurile păcufe de conduceres Bisericii evanghelice din România in cazul preotului PAULIII IICHABL，prin ingtilntarea oficiala a presedintelui Bisericii evanghelice din Westfalia ca cel in cauză nu va fi re－ cunoscut ca delegat sau ca purtator al oricarrei misiuni din par tea acestei biserici．

In ceea ce－1 privegte pe PRANCHY KURT，incercările lui de reimpcospătare a fosteior relatii ale comitetului de ajutorare pe care il conduce cu Biserice evanghelică din România，degi mu pot 11 impiedicate，nu au niciogansa de reugită，conducerea bisericil răminind fermă pe poz̈itia respingerii oricăror contacte oficiale cu acest organism，in primul rind datorita faptului că el se afl迫 sub influenţa directă nefavorabila atit a Asociaţiei preotilor emigrati din România cit si a organizatiei＂Landsmann－ schaft＂．

Bpiscopul HEUBACH a apreciat aceast⿳ pozitie gi s－a angayt Jat să o conunice oficial Consiliului Bisericilor evanghelice
(E.K.D.) 8 eit gi Conferintei episcopilor din R.P.G., pentru prevehitrea gl anihilarea unor acţiuni nefavorabile, de genul celor mentionate.

In contextul unei discutii doctrinare purtate cuepiscopul ALBBRT KLBII cu privire la relaţia dintre biserica evanghelică, stat gi.ideologia marxistă in țările socialiste, s-s cristalizat conceptia episcopului HEUBACH in această problemă, in sensul că raportul dintre ideologia marxistă gi teologie trebuie să fie de acceptare reciprocă, dar mu de amestecare. Biserioa evanghelică are datoria să-ģi indruma credinciosii, sŭ participe activ la edificarea societătii socialiste , dar nu trebuie să propage idel filozofice marxiste, ci să se mentină in iliftele doctrinei ideologicé.

Deosebit de interesat s-a arătat episcopdl HSUBACH de evoluţia prezentă a acestor raporturi in R.P. Ungară după dispariţia episcopului KALDY, decedat gí elegerea in această functife a episcopului harnaity. HEUBACH mu a imp İrtagit deviza "biserica in slujba socialismului", dupla care a condus KALDY biserica luterană ungară gi detine date că episcopul HARMATY preconizează unele schimbări doctrinare moderatoare pentru găsirea unei platforme de inţelegere intre diferitele grupări ou pozitil opuse din Ungaria, a căror dispută g-a propagat pînă la nivelul Pederaţiei Lunerane Mondiale.

Pentru culegerea unor date de actualitate in, aceastar problemă gi cunoaşterea aituafiei la faţa locului, episcopul HBUBACH gi-a exprimat intentia de a vizita, pe drumul de inapociere din România, R.P.Ungeria, unde urma să dibl̆ convorbiri cu conduceres Bisericii luterane ungare.-

Din discutiile purtate pe parcursul vizitei, au mai rezultat ca aspecte de interes, Paptul oă-Biserica evanghelică luterañ din Schaumburg-Lippe intenţionează a arimită un oapelan -ajutor pentru o perioadă de trei luni la o specializare la Biserica evan ghelică din România, precum ģi faptul oă Serviciul de televiziune al Bisericil evanghelice din R.P.G. preconizează a realizeze filmări intruna din bisericile evonghelice din tara noastry, in cooperare ou "ROMANIA-PILI\%.

Episcopul JOACHIL BEUBACH va reveni in R. S. România in primăvara anului 1989.

Vom aprofunda informatiile cu privire la proiectele enunfate, pe măsura concretizărif lor gi vor reporta de urmare aspectele de iateres.-

## ISBipul securitapif judetene 



24 martie 1989
Ministerul de Interne
Inspectoratul Județean Sibiu

## Notă <br> Către Ministerul de Interne, Departamentul Securităţii Statului, Direcţia I

Nota cuprinde detalii cu privire la întâlnirea dintre Albert Klein (episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din București) și preotul norvegian Terray Laszlo Geza.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8684, vol. 6, ff.133-134)

# MINTSTERUL DE INTERNE INSPEGTORATUL JUDETEAN SIbIU <br> - SECURITATENr. 132/BNV/00 32007/24.03. 1989 

STRIGR SEGRET Exemplar nr 2

## catre, <br> MINISPERUL SE INTBRNE <br> DEFARTAMMENTUL SECURITATII STATULUI <br> DIREGTIA I - BUCURESTI -


ione.
Riaportăm că in ziua de 14.03.1939, episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din R.S.România, ALBERT KLEIN, a fost vizitat de preotul norvegian TERRAY LASLO GBZA, originar din Ungaria, stabilit in Norvegia incă din timpul războiului, personalitate cultică, bun cunoscător al bisericilor lutherane din intreage lume prin multiplele misiuni indeplinite in decursul timpului in diferitele organisme ale Federatiei Lutherane Mondiale (F.L.M.).

In discutii străinul a subliniat că se află în România pentru a se informa gi a documenta o interventie pe care Biserica evanghelică din Norvegia preconizeaza să o facă pe lingă Federatia Iutherană Mondială, vizind imbunătăظirea relatiilor acestui for cultic international cu bisericile sud-est europene, care in prezent sint tensionate datorita alegerif in fruntea secretariatului pentru Europa al federatiei a unui ungur, respectiv episcopul TIBOR GOROG, care, - se apreciazä -, in actuala situatie încordatan nu va putea realiza relaţii rodnice, paralizind un sector, important de actiune al organismului respectiv.

Punctele cele mai"sensibile", sub aspectul relatiilor actuale ou R.P.U. constituindu-le bisericile lutherane din Boemia - R.S.Cehoslovacia gi Rominia, TERRAY a fost însărainat de Biserica Evanghelică din Norvegia sa sondeze in cadrul acestei misiuni in Cehoslovacia gi Romênia opinia conducerii bisericilor evanghelice gi sinodo-preabiteriale cu privire
la initiativa de schimbare din funcţie a lui ribor gopog, pe care liorvegla preconizează să o formuleze atit la sealunea din acest an a Comitetului Executiv al F.L. $\%$. (ieuendettelsau - R.P.G., iunie 1989), oft 31 la Adunarea Generalla a F.L.M. din 1990 (Curitiba - Brazilia).

Venind de la Bratislava, emisarul cultic norvegian a purtat discuţil pe timpul vizitei in România ou conducerea Bisericii sinodo-presbiteriale din Bucuresti si cu episcopul PAUL ZBDDRBSY din Cluj Hapoca, subliniind in cadrul convorbiril avate ou episcopul ALBBRT KLBIN că a intilnit fără exceptie opinil favorabile inftiativel norvegione.

Obtinind gi acceptul episcopului KLEIN, PBRRAY LASLO a dorit să se asigure oll gi reprezententul român in Comitetul Bxecutiv al PoLell., prim-preotul REHNER WOLPGANG din Sibiu, va sustine la sesiunea din R.P.G. propunerea Biserioli Bvanghelice din Norvegia. A primit asigurările cores punzătoare.

Mentionim ol contracararea unor influenţe nefavorablle ţăril noestre exerciteta de preoti lutherani din R.P.U. ce deţin functili de conducere in diferite organisme ale p.L.l. a constituit uml din obiectivele prioritare si in actifunea de influenţă exercitata asupra secretarului general al F.L.M., preotul norvegian gUNAAR STAALSETT, pe timpul vizitel acestuia la Sibiu, in zilele de 20 of 21.11. 1988 (rapoartele noastre nr. 132/BIV din 17 gi respectiv 25.11.1988).

Apreciem ox, prin conjugarea celor doụ actiuni, vom putea contribui la objineres unor efecte favorabile, care vor ii controlate in continuare prin sursele noastre ou posibilităti, noile date de interes urmind al fie raportate pe parcurs.


SEFUL SERVICIULUI I/B It.col. hi col'YY
ignat mbchipor
Ex. 2 BIN/BM
RD: 1899/89

24 martie 1989
Ministerul de Interne
Inspectoratul Județean Sibiu

## Notă

## Către Ministerul de Interne, Departamentul Securităţii Statului, Direcţia I

Nota cuprinde detalii cu privire la întâlnirea dintre Albert Klein (episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din București) și preotul norvegian Terray Laszlo Geza.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8684, vol. 6f.92-96)


Catre,
vinistervi de interie DEPARTANGNYUL SEGURTTATII STATULUI
bitrgaria I - bugurbsti -- Bermal tranduabú colvel oH. RATIO Raportăm că în perioada 24.02. - 12.03.1989, informatorul nostru "BRabAī", preot evanghelic-lutheren ou functie de conducere in ierarhia Bisericii evanghelice C.A. din R.S. România, a efectuat o deplasare in interes de aervioiu in R.F.G., incluzînd scurte sejururi in RoD.G., precum gi in Berlinul de Est si oocidental.

Scopul principal al că1ătoriel l-a constituit participarea ca Celegat oficial, la lucrarile sesiunii de primăvară a Conferintei liturgice a bisericilor Lutherene din R.F.G., care sea desfăsurat in localitatea Fulda, R.F.G., în zilele de 27 gi 28.02.1989.

In preajma acestei deplasări, sursa a fost pregătita contrainformativ atît pentru obtinerea unor date de interes din intilnirile si convorbirile pe care urme să le realizeze
 oft si cu privire la pozitfía pe care să o adopte in abordarea unor probleme controversate ca cea a sistematizării localităfilor ruxale din tara noestră, a emigrarilior, etc. De asemenea, a primit sarcina să actioneze în directis influentării pozitive a unor persoane cu functii de conducere in diferitele organisme ale Bisericii evanghelice din R.F.G., cunoscute cu pozityil favorabile tyarli noastre, urmărind, totodata obtinerea unor date relevante cu privire la relatiile bilaterale, in special referitoare la propaganda antiromânească din massmedia gi eventuale actiuni preconizate de emigratia română din R.F.G., care ar putea leza interesele ţarii noastre.

Respectînd instrucatjul făcut, informatorul a furnizat la inapoiere o serie de date de interes, pe care le raportăm
in sinteză，astfel ：
－deşi in mediile din R．F．G．propaganda ontiromânească a scăzut in intensitate，atacurile publicistice indreptîndu－ se tot mai vehement împotriva străinilor－indiferent de pro－ venienta lor－stabiliti in RoF•Go，sub deviza generică ： ＂cine intervine in favoaxea azilantilor，actionează spre răul R．F．G．si al poporului german ${ }^{\text {it }}$ sursa a sesizat totusi，un interes viu existent in continuare in special pentru problema sistematizării localitătilor crurale din tara noastra gi gra－ dul in care aceasta are urma sa afecteze agezările cu popula－ tie de nationalitate germană．

Această intrebare a fost formulat每 atit in cadrul intru－ nirii comane amicale a partioipantilor la conferinta de la Fulda，cit ģi la şedinţa referentilor pentru probleme ecumeni－ ce ale bisericilor evanghelice din R．F．G．de la Hanovra，la oare sursa a participat in ziua de 2 maxtie a．c．

In baza instruotajuiui făcut，sursa a dat de fiecare dat răspunsuri conforme cu realitatea gi interesele tुării noastre．

Acestea au fost confirmate oficial si in cadrul intre－ vederii avute in ziua de 2．03．a．c．cu ambasadomul R．S．România la Born，la care a participat gi dr．LUDWIG MARKERT，consi－ lier la Oficiul Central al Uniunii bisericilor evanghelice din R．F．G．（E．K．D．）．Acesta a fost satisfacheut de răspunsurile primite，inclusiv de precizarea că sistemetizarea si moderni－ zarea preconizata in mediul rural nu va afecta nici un fel de lăcase de cult．In schimb，străinul a fost nemultymit pen－ tru neclarificarea problemei trimiterilor de medicamente in Romania，la care ambasadorul a răspuns doar că＂ajutor in medicamente se accepta numal．In caz de calamităti naturale＂．

Aceasta intrevedere a fost realizat⿱丷a己 la solicitarea Oifciului Central al E．K．D．，urmata de invitayia ambasadei noastre din R．F．G．
－sursa semnalează faptul că problema trimiterilor de aparatura medioală，materiale auxiliare şi medicamente pentru diferite institutii sanitare si persoane fizice din România， s－a situat in centrul discutiilor purtate cu pressedintele
societagii de ajutor bisericesc "Diakonisches Werk" din Stuttgart, KARImHEINZ NEUKAMM, cit ģi cu referentul de specialitate RIINHARD BRAKFAGB. Ambii si-au exprimat nelinistea ou privire la stoparea, de cưtre partea română, a trimiterilor de medicamente, de la inceputul acestui an, cit si in legătură ax intirzierea unui răspuns favorabil pentru livrarea aparaturii si materialelor medicale care se afla deja preğtite la Institutul de medicina din THbingen, iifind Intwamite si actele de donatie,cit gi pentru acceptaren ofextei privind statia de dializă cu sase posturi, deetinată Spitalului municipal Sibiu*

Pentru rediscutarea acestor probleme este preconizatu - nouă vizită in România a profesorului WALTER HEINZE de la societatea respectiva, cit gi a unui specialist din partea firmei "BELKO", producătoare a acestei aparaturi, in perioada 2I-26 aprilie a.c.

- din discutilile purtate ou dr. LUDWIG MARKERT, cu episcopul JOACHIM HEUBACH al Bisericii evanghelice din Schaumburg - Lippe, cit si cu REINHARD BRAKHAGE, la Stuttgart, sursa a retinut ingrijorarea acestora in legatură ou unele informatii din care rezultă că scriitoarea de origine română, HERTA NULLER, Impreuna ou un grup de colaboratori de aceeaşi oxigine, cu preocupări şi conceptii similare, intentioneaza să organizeze in cadrul manifestärilor prilejuite de a 23-a editie a "Zilelor festive ale Bisericii evanghelice din R.F.G" (KIRCHENTAG), care se va kespăģura in perioada 3-14.06.1989 in Berlinul occidental, un "PORUM ROMANIA", sub deviza "Tendiuni complexe", in care să pună în discuţie aspecte privind situatia econorioc̆ gi a "drepturilor omului" din România. Demitaxii cultici cu care a discutat au fost unanimi in aprecierea cä asemenea manisestare, contrestind cu caracterul general al actiunii, este de nedorit, ea putind afecta in sens nefavorabil gi relatiile ou biserica evanghelică din România.

Atî LUDWIG MARKBRT, cit si episcopul JOACHIM HEUBACH gi-du exprimat intentia, susţinută de sursă, de a incerca să actioneze pentru a preveni o ascmenea manifestare cu caracter politic in cadrul reuniuxii de la Berlin, capacitindu-1 in
acest sens gi pe dr. MARTIN KRUSB, presedintele consiliului de conducere al E.K. 1. gi episcop al Bisericii evanghelice din Berlinul occidental.

Mentionăm că episcopul JOAGHIM HBUBACH, cunoscut cu pozitfe constant favorabilă tuaxii noastre, va tizita România in perioada 13 - 22 mai 2989, prilej cu care vom actiona prin sursele "BREBAN" gi "DUNBRAVA" in dixectia influenţăril lui pozitive, inclusiv pentru a-i consolida pozitia de respingere a acţiunii antiromâneşti de la Berlin.

Mentionâm, de baemenea, cム̆ Biacrica evanghelică din România urmează să fie reprezentată la manifestările din Berlinul ocoidental de preotii SAMUEL AlDREAS PIRINGER de la parohia evanghelică din comuna Vuxpär, judetul Sibiu, aflat in atentia noastrà झi GERHARD WAGNAR, de la parohia evanghelică diniAlbe Iulia, judetul Alba, propunerile pentru participarea acestora 1 IInd inalntate Departamentului Cultelor din Bucuresti。

- din discutille purtete ou personalitstile cultice mentionate, dar si cu altele, oa THEO SORG, episcopul Bisericii evanghelice din wurttemberg, HANS JOACHIM NOLKE, secretarul general al organizatiei de ajutorare "GUSTAV ADOLFWERK". dr. PETER SCHBIJEMBERG, secretar general al organizatiei de ajutorare "MARTIT-IUTHER BUND" a Bisericil evanghelice din R.F.G. Si. altii, sursa a retimut interesul viu pentru situatie Bisericii evanghelice din România şi manifestsrile unanitae de simpatie si solidaritate cu aceasta şi conducătorul ei, episcopul ALBBRT KLiEIN.

Thai multi dintre demnitarii cultici vest-germani gi-au exprimat intenţia de a vizita România Ân luna martia 1990, pentru a participala a 80-a anivergare a zilet de naştere a episcopului ALBERT KLFTH.

- pe timpul sejurului de 2 zile în R.D.Ge, sursa a avut intrevederi la Berlin cu MARTLN HBLLBRUCK, referent al Oplciului Gentral al Gomitetului National din R.D.G. al Pederatiei Lutherane Nondiale, respectiv la Weimar cu HANS SGHRFER, consilier superior al Bisericil evanghelice-luthe-
rene din Turingia, pără insă a rezulta aspecte de interes operativ. Consilierul SCMHEER si-a exprimat intentia de a vizita România, fără a fi stabilitu încă data.

In schimh, a fost definitivat termenul de vizită in tara noastră a directorului Scolii de muzica bisericească din Dresáa / R.D.G., CHRISTPRIED BRODEL, respectiv perioada 14 - 21 august 1989.

Prin informatori "BREBAIf" gi "DULBRAVA", cit gi prin celelalte surse cu posibilltăti din rindul cierului evanghelic, vom intreptinde măstrile corespunzătoare de control gi influenta asupra emisarilor cultici ce ne vor vizite tara, urmind a raporta in fiecare caz rezultatele de interes operativ obţinute.

SBFUL


SEFUL SERVICIULUI I/B $L_{t . c o l}$. fun²「y

IGNAT NEGHIPOR

31 mai 1989
Ministerul de Interne
Inspectoratul Județean Sibiu

> Notă
> Către Ministerul de Interne, Departamentul Securităţii Statului, Direcţia I

Documentul conţine informaţii cu privire la programul vizitei în România a lui Joachim Heubach, episcop al bisericii evanghelice din Schamburg-Lippe.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8684, vol. 6f. 114-117)

MINISTBRUL DE INTERNE IISPECTORATUL JUDETEAN SIBIU

- SECURITATE$N r \cdot 132 / \mathrm{BIN} / 0033665 / 37 \cdot 05.1989$

$$
20 \mathrm{~S} \text { - } 2 \mathrm{~F} \text { Dinve }
$$

STRICT SECRET Exemplar nx 2

> Către,
> MINISTERUL DE IUTERNE DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI DIRFCTIA I

In completarea aspectelor cuprinse in raportul nostru cu nr. 132/BNV/0033412 din 20.05.1989 referitoare la cetbe teamul vest-german prof.dr. JOACHIM HBUBACH - episcopul Bisericii evanghelice din Schamburg - Lippe, R.F.Ge, care, impreuna eu sotia, a efoctuat o vizita oficiala in thara noastră, in perioada $13-22.05 .9 .0 \cdot$, a invitat al conducerii Bisericii evanghelice C.A. din R.S.România gi cu aprobarea Departamentului Cultelor, raportăm următoarele date de interes, rezultate din măsurile noastre de control gi influentă, intreprinse asupra demoitarului cultio pe timpul sejurului acestuia in zona noastră de competenty.

Acesta a lost insoţit de cetaţeamul vest-german REESE HANS HELMUT, născut la 3.01 .1922 in R.F.G., Consilier-1a episcopla mentionată, care insă a călătorit in calitate de turist gi s-a aflat la prima vizită in România.

Programil vizitei episcopului JOACHIM HEUBACH a cuprins, in judeţul Sibiu, intilniri ģi convorbiri cu episcopul ALBERT KLETN, cu membrii Consistoriului superior al Bisericii evanghelice, ai Gentrului eparhial sibiu, cu decanil districtelor bisericesti din Sibiu, Medias gi Alba, cadrele didactice gi studentii Institutului teologic protestant din Sibiu, precum şi cu preotyi evengheliai si membri ai presbiteriilor comunităţilor evanghelice vizltate, respectiv Agnita, Cisnădie, gi Cirta, unde oaspetele a oficiat slujbele religioase. Pentru controlul activității despăsurate de oaspetele vest-german pe raza judeţelor Nures gi Alba, au fost informate securitătile judeţene respective.

Aceast vizită a episcopului JOACHIM HEUBACH a avit, a sai cea precedentă din luna mal 1988, un caracter mixt, atit de informare ou privire la situatia actuala gi problemele Bisericii evanghelice C.A. din R.S. România, cit git de slujire directă gi schimb de experientुă in probleme teologice doctrinare sif aplicative.

In alocutiunile publice costite de oaspetele vestgerman la slujbele religioase timute in diferitele localitanti vizitate, eft gi in discutifile purtate cu deserventifi cultici gi membrii presbiteriilor, acesta a avut o pozitie corectă, a vorbit deschis de problemele si dipicultätile cu care se confrunta in prezent bisericile evanghelice din R.F.G. gi preotili evanghelici-lutherani, afectati de gomaj gi a pledat pentru mentinerea comanitătilior transilvănene, păstrarea gi cultivarea in continuare a valoroaselor traditii multiseculare.

Discutifile purtate cu conducerea Bisericil evanghelice, cu membrii Consistoriului superior al acesteia, dar gi vizitele sücute in diferitele commitătí evanghelice, au fost de natura să-i creeze o imagine reală cu privire la situatia prezenta a populatiei de naţionalitate germana gi a cultului. evanghelic din tara noastra si să-i concolideze pozitia favorabila Româniel.

Episcopul JOACHIN HEUBACH a făcut o nouǎ probă a loLalitattil sale faţă de conducerea Bisericii evanghelice din România, combătînd atitudinea critică adoptată faţă de episcopul ALBERT KIEIN de primmpreotul comunitătii evanghelice din Bucuresti, GUNTGR AMBROSI, in cadrul discutiilor purtate ou oaspetele vest-german cu prilejul vizitei acestuia la Bucuregti; in ziua de 18 mai a.c.

Imediat după revenirea la Sibiu, in ziua de 19 mai, episcopul HEUBACH l-a informat pe ALBERT KIETN ca preotul GUNTER AMBROSI a încercat să-i expună o serie de consideratiuni critice ou privire la modul cum el (KIBIN) conduce biserica evanghelică, acuzîndu-1 oă, prin lipsă de fermitate in problema emigrarilox, in special din rîndul propriilor enoriasi ar periclita existenta viitoare a comunitătilor evanghelice, precum gi pentru faptul că nu militează suficient pentru implicarea Bisericii evanghelice in sfera servicillor diaconice, prin infiintyarea unui azil de bätrini gi a unui spital propriu.

HEUBACH a subliniat oă, din cîte s-a putut convinge personal, aceste acuzații sînt lipsite de temei, fapt pentru care nici nu lema luat in considerare. Preotului AMBROSI, in schimb, i-a atras atentifa că, in situația actuala, pe prim plan ar trebui pusă unitatea de conceptil si actiune a intregului cler evanghelic, fiind deosebit de nocive încercările de a crea disensiuni interne gif o atmosferă de neîncredere paţă de actuala conducere, care are de luptat ou probleme mai complexe ca oxicind.

In acelagi timp, el gi-a exprimat ingrijorarea faţa de starea sănătưții preotului care, pe un fond neuro-psihic labil, a recidivat in alcoolismo HEUBACH s-a oferit săm finanţeze o nouă cura de dezalcoolizare gi refacere în RoF•G•, propunere faţă de care insă acesta incă acesta nu s-a pronunţat.

In contextul problemelor privind actiunea "Forum Romîni.a", discutate cil oaspetele vest-german cu prilejul vizitei sale la Sibiu, am atentionat prin sursele de influenţa dirijate pe lingă acesta pentru a-1 determina să paxticipe la manifestarea consacrata României din progremul "zilelor pestive ale Bisericii evanghelice din R.F.G.", date filnd nolle conditii de desfăsurare a acestata (detaliate in raportul nostru anterior).

Episcopul heUback, nu s-a promuntat deiznitiv asupra acestei solicitari, apreciind că, prin neparticiparea cuplului WAGNER - IULLIER gi măsurile de asigurare luate de prieteni ai Româniel, care vor if prezenti, manifestarea respectivă a fost, practic, "dezamorsată".

Osspotele vest-german, căruia i s-a alăturat cu opinii similase gi insoţitorul său, H. REBSE, a dat expresie impresillor sale deosebite dobindite pe parcursul vizitei in România, in alocutiunea rostitu la receptia oferita in ofnstea lor de Consistoriul superior al bisericii evanghelice la, hotelul "Bulevard", in seara zilei de 19 mal a.c. (moment operativ controlat prin mijloace T.O.).

EI a subliniat plăcerea pe care i-o rezervă ifecare revenire in România, atit pentru frumaetea ţarif cît gi a oamenilor, importanta pe care o acordă cultivarili bunelor relaţii personale cu conducerea cultului evanghelie din tara noastră, a dat asigurări privind solidaritatea sa gi a organismelor de conducere ale Bisericil evanghelice din R.F.G. cu cea
din Transilvania gi a multumit, in ifnal, pentru ospitalitatea gi calldura sufletească cu care el gi insotyitomul său au fost intimpinati pe tot parcursul vizitel.

HANS REESE si soţia acestuia s-au inapoiat in R.P.G. sîmbătă, 20 mai a.c., fiind urmati de episcopul HEUBACH, cu sotil luni, 22 mai a.c., după consumarea programilui stabilit, care a fost respectat integral.

SEPUL Squmatamit

Lt.col. HETM 811
PETRISOR THEODOR

SEFUL SERVICIUIJI I/B Lt.col.

IGNAT NGCAIPOR wh

Ex. 2 BIN/BM
RD: 2165/89

29 septembrie 1989
Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Sibiu

## Notă-Raport

## Către Ministerul de Interne, Departamentul Securităţii Statului, Direcţia I

Documentul conţine informaţii detaliate cu privire la vizita efectuată de $o$ delegaţie a Bisericii Evanghelice din RFG pe teritoriul României.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8684, vol. 6, ff. 7-10)
M. 7.

succerotate
w 1001B/i. © /29.09.1920
ituct feruc!
\&a.wuc?

NOTA - RAMORT

 prourctata mpita ni Aeumuia a edijater dizurecii rovorighlice lutivone dur lavedue Baíanio, nezultiod punnetoocel

Boxicica bietrous dus Hovonca est a Fopt o
 HANSECMAN Ai estr cindusà de un Cuxilue cential, er ohe us afong punsonent ol anderene opicin (consisten) format dui 2o frosome sot una din alimab nario beturies diu REG, un puonyuàn exelusis terlofice, das ca rupnejutare aste de mentare ohe derasto (STRAOSS)
bucocosti dixusin, relatich epiocopier evouphbece disit anjustein div Ranavio sint limitate la donmenine turbofic, ocedemic. ocorional proyusir su institutulue atrodurd to Fowitatho de eurtogur, dui coduce tenciesito: tii div MUNCHEN. ( CRISICDF KLEIN STHANS
 dubir an furt vi $R \neq 4$ mine 1089 . nu disurtioh corch uspuputonts ai bisiricni bovarepe, grifentindeliox untentas numi delepatii de vise me rifita ne Romomio, ospect ire lifoturo su care socstio $i$-an infumat pe epiour lo rintonerre mi tava.

- oumbrova sustine cà derect un
is sa comuniciat minue den parteral bsercii ohi Bovino. uprivise ca vecosta vijuita $x$ ofurmà ca membri dilijatiei sir fi oomsat denct ambooder. romom dui Kolu.
de la cei dre sus mentronati a intrles donnta dilegatier de vipto eitate soseste. bissicier evoufenlice a ole purta descutie en puotri olui Bucunsti (Ambrofie) Onosor, fighsoño n sebir. To arlecito sia seportomentuhui bulteln eqiosque ALBERT KEEIA a nutocunt entero prou nesi en parobirib er umupo o fivpi. tate, numad co progromul si. obfimetive functri de shatrih orpe tiler si intursele bssuicii: zutintronupo sà scorto ehir progromul vifiter sighi soma mod pustul o soleatrt plumo obfuntero alri tró, si un vo putro fivprtat purn pritul sinssooirs olve sucunste, firind plecat.
su previre la ntibitatre si scipul vefilei sumbrova este deporese co vifte este oprotuna so ofunal poseblitatio numorb sri natitation ohri pavobiri de catre reprifutontii unu bsuici a ase is a pyrti prútinesió fito do founco evnghilico dri tonc umstri. A mortirat pumotre prie foptul a eab olviè pertoon chie dileptri pe case; envorste purmix, uspectir WNF WELTZER WIGANT dhi कr atnto Noand-emifot in
-3-
1944 - este membun in cerene dipretini ai TMousilvoniei si JEHLE HE:NGTH, eel कर prin uiturentre sa, a detumenat inlocuira soutriln R. WAGHER OA H. AquCLER de le mnui pestrib Kisochentog ln , sint mubir cunsaiti $M$ otiondine foomsili thi posstr. Fe culrets mumbin on drlester un ; cunorste dar cumsind rostinuntre bomecir b wowiju porbumbervitice sintrome oustin of a devolto lifolumile an hauco evouguhh is ofri amme puesa pum in me wo aro pusbleme.
omsiniva dismumine oo s evuse Nfitei simn res ie noutochen on mpupuntintio bstrici evouftuha, en puotir gemmir il myer pinto modimuano ln lo postorire mi taro si rosino um oi de jutirore siditumura lor si nomiva ni tras.
ou premse to propume dele pher - Tumbrovi " silatiat va s-a intoemit abou un prnct oh profim am mumuporo fi difimitert to Asiso roputiln sind epso enue vo cintivinterseh esonicii so olmitile astiro sivo iucuso o Tuppo are a ln.

Welejatia va smi ni tho nurtw mervome, vo firminur no to to. Bucurustr de propmul tisozR

HERMAN si Tolurs to fbiu tal ar 10 orroml.

Wr fi sultatr en iuvire to vitutrib si solvintule qu ase le ne dupiócre sévo defirmitro progrand Surso " ommbur. ofot instunto supine modulin ale o prociole ui vitn, untru stiburise de usi momute si fremeso

* pijentre ui troo ó unimbier obleptri puntor a exucito, in coolul intoctern en is o infurento prpetero, de emebiter. a propormolii occolevitole
formy

29 septembrie 1989
Ministerul de Interne
Inspectoratul Județean Sibiu

## Notă

Nota conţine informaţii referitoare la vizita delegației Comisiei Sinodale a Bisericii Evanghelice Lutherane din landul Bavaria al Republicii Federale Germania. Aceasta era compusă din: Karl Heinz Schwab, Fitz Ander, Gerhard Strauss, Helmut Jehle, Heinz Schindler, Renate Seitz, Herta Atzkem, Wigant Wezler, Helmut Stadler, Harald Zapf.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8684, vol. 6, ff. 7-10)
privind vizita in biserica-noastrăa delegatiei Comisiei sinodale a Bisericii Evanghelice luterane din Bavaria/RFG.

Delegația Comisiei sinodale a Bisericii Evanghelice luterane din Bavaria (RFG) compusă din:

Prof.univ.dr.Karl Heinz Schwab, preşedintele comisiei Dr.Fitz Ander, vicepresedinte
Dr.Gerhard Strauss, consilier în comitetul de conducere al Bisericii Evanghelice Luterane din Bavaria
Preotul Helmut Jehle, referent în comitetul de conducere
Decanul Heinz Schindler
Renate Seitz
Herta Atzkern Wigant Welzer Helmut Stadler Harald Zapf

> membri ai comisiei
a fost primită în reşedința episcopală joi, 5 octombrie 19891 tre episcopul Albert Klein în prezența vicarului episcopesc dr sijurisconsultului Friedrich Gunesch.

Delegaţia a fost primită cu un cuvînt de salut din partea cpiscopului, in care au fost evocate relațiile vechi dintre cele două biserici si buna colaborare a reprezentantilor lor în cadrul organizafiilor bisericeşti internationale.
In numele delegaţiei, presedintele prof.dr. Schwab a exprimat mulțumirile delegației pentru primired prietenească. S-a convenit ca la începutul convorbirilor episcopul să dea o scurtă caracterizare a Bisericii evanghelice CA din RSR, a situattiei si problemelor ei actuale.

In expunerea sa episcopul a oferit oaspetilor o privire generală asupra situației bisericii, numărul comunităţilor respectiv a parohiilor, al preoților si a felului cum funcționează slujirea în comunităţile mici, care nu au preotul lor propriu. A menţionat scăderea numărului enoriaşilor în comunităţile rurale prin migrarea fortselor de muncă in centrele industriale si prin emigrare şi a amintit unele dificultătsi alc parohiilor orăsenesti cu integrarea celor veniţi de la ţară precum şi felul cum se rezolvă aceste probleme. A amintit în continuare amploarea tendinţei de emigrare si dificultătsile provenite prin pierderea continuă a membrilor parohiilor si a preotilor, inclusiv prin pierderea de membrii ale gremiilor de conducere.

Caracterizind priorităţile slujirii bisericesti, episcopul a arătat că serviciul divin duminical si activitatea pastorală, propovăduirea evangheliej: si administrarea Sfintelor taine este asigurată în toate cele 231 de comunități.

In al doilea rînd, dar de o importanţă crescîndă, se inncearcă să se ofere celor bătrîni, singuratici, nevoiaşi asistenţă duhovnicească si în caz de nevoie ajutorare, mai ales în mediul orăsenesc unde cazurile de această natură sînt mai numeroase decît in mediul rural.

După ce-s-a servit o eafea, Qaspeții au pus unele intrebări în legătură cu cele auzite, din perspectiva lor de străini.

1. Mulţi dintre preoţii evanghelici emigraţi din România s-au stabilit în Bavaria. O mare parte rămîne ani de zile fără post. Dacă conducerea Bisericii evanghelice C.A. este mulţumită cu această situaţie?

Răspuns: Consistoriul Superior a rugat conducerea Bisericii evanghelice RFG (EKD) să nu se ia măsuri care vor avea ca efect mărirea puterii atractive asupra preoţilor nostri. Măsurile luate in consecinţă de Biserica Evanghelică din RFG tin seama de acest deziderat. Ele prevăd că un preot, care părăseşte parohia ce i-a fost încredințată , farră asentimentul conducerii, pierde drepturile obținute prin hirotonisirea sa. Cade in competenţa bisericii la care se prezintă preotul emigrat, de a hotărî dacă, de la ce dată si in ce condiţii acest preot poate fi angajat, numai că angajarea să se facă printr-un procedeu oficial de reatribuirea drepturilor obtrinute prin hirotonisire. De regulă acest procedeu nu începe decît după expirarea termenului de trei ani necesari aclimatizării în mediul nou.
2. S-au pus întrebări privind organizarea şi funcţionarea Institutului teologic Protestant, secţia Sibiu, numărul studenţilor, al cadrelor didactice, durata studiilor.
S-au dat răspunsurile cuvenite, care au fost primite cu mult interes.
3. S-au pus unele întrebări privind ajutorarea celor nevoiaşi în cadrul parohiilor.
In răspuns s-a arătat cum mai funcționează în comunităţile rurale vechiul sistem al vecinătăților si cum incearcă presbiteriile comunităţilor urbane, unde nu există vecinătăţi, să se îngrijească de cei nevoiaşi, in special de bătrînii singuratici.
4. O altă serie de întrebări s-a referit la relaţiile ecumenice ale bisericii noastre cu celelalte culte, în special cu Biserica Ortodoxă Română şi cu Biserica Romano-Catolică. S-a abordat problema căsătoriilor (căsniciilor) mixte, a serviciilor divine ecumenice si a altor activităti existente in parte si în Bavaria.

S-au dat răspunsurile cuvenite arătînd în general că climatul ecumenic, care se bazează pe principiul egalitătii în drepturi a tuturor cultelor este caracterizat de străduinţe serioase de înţelegere reciprocă si de colaborare in rezolvarea problemelor practice. Problemele doctrinei teologice sînt abordate în conferintsele teologice interconfesionale, în cadrul cărora are
loc si pregătirea temelor stabilite de organizaţiile bisericeşti internaționale.
Masa de prînz a fost servită de către decanul districtual Michael Schuller în casa parohială evanghelică C.A. din Gusteriţa. Au mai fost prezenţi la masă si unii membri ai presbiteriului comunității bisericeşti evanghelice C.A. din Gusterița/Sibiu.

După masă oaspeţii au vizitat cetatea bisericească evanghelică si lăcasul de cult evanghelic din Cisnădioara precum si cetatea bisericească evanghelică C.A. din Cisnădie.

Cina a fost oferită oaspeţilor în casa de odihnă a bisericii noastre din Cisnădioara. La masă au mai participat şỉ unii membri şi funcţionari ai consistoriului Superior. Oaspeţii au fost salutați de către vicarul episcopesc prof. dr.Christoph Klein, care la sfîrşitul cuvîntului său de salut a rugat oaspeţii să prezinte o privire de ansamblu asupra organizării si a muncii comisiei Sinodului Bisericii evanghelice luterane din Bavaria.

Răspunzînd invitației prof.dr.Karl Heinz Schwab, pressedintele comisiei, a oferit o scurtă privire generală asupra organizării, a funcționării si a problemelor abordate de către comisia sinodului, dar si de sinodul Bisericii evanghelice luterane din Bavaria în general. Această prezentare a fost urmărită cu deosebit interes, după care discutsiile au decurs întroo atmosferă cordială intre comeseni pe teme particulare.
La orele 22,00 oaspeții s-au înapoiat la Sibiu.
Vineri, 6 octombrie 1989
La orele 9,00 oaspeţii, insoţiţi de jurisconsultul Friedrich Gunesch s-au ḍeplasat în două grupuri la Apoldu de Sus si respectiv Miercurea Sibiului, ambele din judeţul Sibiu,unde au vizitat bisericile evanghelice C.A. din localitățile menționate. Oaspeţilor le-a fost servită o cafea la această scurtă întîlnire participind preotii cît si unii membri ai prezbiteriilor evanghelice C.A. din aceste două localităţi. La ora 12,00 oaspeții s-au intors la Sibiu şi au servit masa de prînz la ora 13,00 la cantina institutului nostru teologic. După amiază, la orele 14,00 , oaspeţii s-au deplasat în două grupuri la Medias si respectiv Biertan, însoţitsi de jurisconsultul Friedrich Gunesch.

Ei au fost intimpinați de preoţii comunităților noastre evanghelice CA din Mediaṣ si Biertan. In continuare li s-au arătat cetătsile bisericeşti evanghelice din aceste două localități si au invitat oaspeții la o cafea, cu care ocazie au fost prezenți si unii merbri ai prezbiteriilor evanghelice CA din localităţile mai sus amintite.

La ora 18,30 oaspetii s-au întors la Sibiu.

Cina le-a fost servită oaspeţilor in cantina institutului nostru teologic. Au participat si profesorii institutului nostru teologic, iar în discuţiile purtate au fost abordate probleme de invăţănînt teologic, de perfectionare a personalului clerical, probleme de colaborare pe plan spiritual precum si problema folosirii femeilor în serviciul duhormicesc.

Sîmbătă, 7 octombric 1989
La orele 9,00 oaspeții, însoţitsi de prof.dr.Hans Klein s-au deplasat la Institutul teologic ortodox uncie aul fost întîmpinaţi de rectorul institutului, dr.Constantin Voicu, care le-a prezentat oaspeților acest institut.

La ora 10,00 oaspeţii au plecat la Sîmbăta unde vor vizita mănăstirea de la Sîmbăta şi unde vor servi masa de prînz.

După masa de prînz, oaspeţii vor pleca spre Braşov pe ruta Făgăraş-Dacia-Braşov, unde vor fi cazaţi la un hotel din Braşov.

Nota privind această parte a vizitei delegației mai sus-amintite va vi înaintată după primirea rapoartelor respective.

Sibiu, la 7 octombrie 1989

Episcop

Albert Klein

hentume.
wíte en m-fua de disautiale soite de mumbuix

puiapiel oi pronti ev Mpentic aturso. I.
ficinu

- Jo forsonés publuul ebocutaln ac a
 ASoror purtue nufunentise popetive a ditumure a po tope constivicen puomed



